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…zet: Bu •alÝßmada, yetißtiricilik •alÝßmalarÝnda en •ok kullanÝlan fitoplanktonik tŸrlerden, Tetraselmis
chuii, , Isochrysis galbana, Pavlova lutheri, Chlorella vulgaris ve Rhinomonas reticulataÕnÝn, bir rotifera
tŸrŸ, Brachionus plicatilis tarafÝndan besin olarak alÝnmasÝ konusu araßtÝrÝlmÝßtÝr. Birinci aßamada
farklÝ boyut ve ßekillerdeki bu alglerden T. chuii, C. vulgaris, I. galbana ve R. reticulata ile sÝrasÝyla
130x104, 650x104, 260x104 ve 130x104 hŸcre/ml yoÛunluklarÝnda hazÝrlanan besin karÝßÝmÝ rotifer
tŸrŸne verilmiß ve yapÝlan sayÝm sonucu rotiferin en fazla C. vulgaris tŸrŸnŸ besin olarak aldÝÛÝ, T.
chuii ve R. reticulata tŸrlerini daha az tercih ettiÛi belirlenmißtir. Ükinci aßamada, bir šnceki aßamada
benzer miktarlarda tŸketilen T. chuii ve R. reticulata tŸrlerinden olußturulan bir karÝßÝm, besin olarak
kullanÝlmÝß ve B. plicatilisÕin tŸrler arasÝnda bir ayÝrÝm yapmadan beslendiÛi belirlenmißtir. †•ŸncŸ
aßamada, birinci aßamada en dŸßŸk besin alma oranÝnÝn belirlendiÛi tŸrlerden biri olan R. reticulata,
B. plicatilisÕe a• ve tok koßullarda verilmiß ve bu koßullarÝn az tercih ettiÛi bir besinin alÝnma oranÝnÝ
etkilemediÛi saptanmÝßtÝr. DšrdŸncŸ aßamada, birinci aßamada en yŸksek besin alma oranÝnÝn
belirlendiÛi C. vulgaris ile benzer bŸyŸklŸkteki P. lutheri tŸrleri kullanÝlarak bir besin karÝßÝmÝ
hazÝrlanmÝß ve B. plicatilisÕin iki tŸr arasÝnda bir ayÝrÝm yapmaksÝzÝn beslendiÛi belirlenmißtir. Son
aßama olan beßinci aßamada, C. vulgaris gibi tercih ettiÛi bir besin olduÛu belirlenen P. lutheri, B.
plicatilisÕe a• ve tok koßullarda verilmiß, deneme sonunda besin alma oranlarÝ sÝrasÝyla 1150-814
hŸcre/rot/dakika elde edilerek, B plicatilisÕin a•ken daha fazla P. lutheri ile beslendiÛi saptanmÝßtÝr.
Anahtar SšzcŸkler: Mikroalg tŸrleri, (B. plicatilis), beslenme faaliyeti.

The Feeding of Brachionus plicatilis (Rotifera) with Different Microalgae
Species, Isochrysis galbana Parke, Tetraselmis chuii (Bucker),
Rhinomonas reticulata (Lucas) Novamizo, Pavlova lutheri (Droop) Green
and Chlorella vulgaris Beijerinck
Abstract: In this study, the feeding of Brachionus plicatilis with different single cell microalgae
species, Tetraselmis chuii, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri, Chlorella vulgaris and Rhinomonas
reticulata which are used widely for rotifer culture was investigated. At the first stage of the study,
B. plicatilis was fed a mixture of T. chuii, C. vulgaris, I. galbana and R. reticulata the densities of which
were 130x104, 650x104, 260x104 and 130x104 cell/ml respectively. The highest ingestion rate,
namely 1643 cell/rot./min, was obtained with C. vulgaris. At the second stage, B. plicatilis was fed a
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the mixture of T. chuii and R. reticulata, of which the ingestion rates were found to be similar to
those of the former stage. It was determined that B. plicatilis fed on both species at the same rate.
At the third stage, R. reticulata, which had a low ingestion rate at the first stage, was supplied to B.
plicatilis under both satiated and unsatiated conditions. It was found that the ingestion rates in these
two cases were similar. At the fourth stage of the study, B. plicatilis was fed C. vulgaris which had
the highest ingestion rate and P. lutheri which is one of the smallest microalgae species. At the end
of the forth stage it was determined that the ingestion rates were similar. At the fifth and last stage
B. plicatilis was fed with P. lutheri under both satiated and unsatiated conditions and it was found
that the ingestion rate of 1150 cell/rot/min obtained for the unsatiated condition was higher than the
814 cell/rot/min obtained for the satiated condition.
Key Words: Microalgae species (Brachionus plicatilis), feeding activity.

Giriß
Deniz balÝklarÝ yetißtiriciliÛinde, larval dšnemde canlÝ besin kaynaÛÝ olarak kullanÝlan ve besin
zincirinin ilk halkasÝnÝ olußturan fitoplanktonik organizmalar ile bunlarla beslenen zooplanktonik
organizmalar Ÿzerinde yapÝlan •ok yšnlŸ araßtÝrmalar sonucu, rotifera grubuna ait Brachionus
plicatilis tŸrŸnŸn šzellikle deniz balÝklarÝnÝn beslenmesinde uygun bir canlÝ besin kaynaÛÝ olduÛu
belirlenmißtir(1,2). B. plicatilisÕin beslenmesi Ÿzerine pek •ok •alÝßma yapÝlmÝßtÝr(3,4,5,6,7).
Fitoplanktonik alg tŸrlerinden, Tetraselmis chuii Bucker, Isochrysis galbana Parke, Pavlova
lutheri (Droop) Green, Chlorella vulgaris Beijerinck ve Rhinomonas reticulata (Lucas) Novamizo
ile beslenen B. plicatilis MŸllerÕin besin se•iciliÛi ve beslenme davranÝßlarÝ ile •ok yakÝn ilißkili
olduÛu bilinen besin alma oranlarÝnÝ araßtÝrmak amacÝyla yŸrŸtŸlen bu •alÝßmanÝn, B. plicatilisÕin
besin se•iciliÛi konusuna katkÝ getirmesi dŸßŸnŸlmŸßtŸr.
Materyal ve Yšntem
Genel olarak bŸyŸklŸkleri 90-300 µ arasÝnda deÛißen rotiferlerin plankton sŸzŸcŸ olduklarÝ
ve bŸyŸklŸkleri 30µÕa kadar olan mikroalg, bakteri, maya ve cansÝz tanecikleri besin olarak
kullanabildikleri bilinmektedir(8). ‚alÝßmada kullanÝlan rotifer B. plicatilisÕin bŸyŸklŸÛŸ 150-237
µ olarak šl•ŸlmŸßtŸr.

B. plicatilisÕin beslenmesinde kullanÝlan fitoplankton tŸrlerinden biri Tetraselmis chuiiÕdÝr.
Prasinophyceae sÝnÝfÝna ait T. chuii hŸcreleri elips ßekillidir ve krater ßeklindeki •ukurluktan
•Ýkan apikal konumlu 4 kam•ÝsÝ bulunmaktadÝr. Belirgin bir hŸcre •eperi vardÝr(9, 10).
BŸyŸklŸÛŸ 13-15 µ olarak šl•ŸlmŸßtŸr.
B. plicatilisÕin beslenmesinde kullanÝlan bir diÛer mikroalg tŸrŸ, Prymnesiophyceae sÝnÝfÝndan
Isochrysis galbanaÕdÝr. Üki kam•ÝsÝ bulunan hŸcrelerin haptonemasÝ yoktur. SarÝ-kahverenkli tek
bir kloroplastÝ vardÝr. HŸcre uzamÝß bir yapÝdadÝr(10). BŸyŸklŸÛŸ 6-7 µ olarak šl•ŸlmŸßtŸr.
Besin olarak kullanÝlan bir diÛer mikroalg tŸrŸ Prymnesiophyceae sÝnÝfÝna ait Pavlova
lutheriÕdir. HŸcreler iki kam•ÝlÝdÝr ve •ok kŸ•Ÿk bir haptonemasÝ vardÝr. Kam•Ýlardan uzun olanÝ
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hŸcre uzunluÛunun 1-1.5 katÝ uzunluÛundadÝr. Zeytin yeßili-sarÝ renkli iki veya Ÿ• kloroplastÝ
vardÝr. HŸcre yassÝlaßmÝß konkav yapÝdadÝr(10). BŸyŸklŸÛŸ 3-4 µ olarak belirlenmißtir.
Beslemede kulanÝlan diÛer fitoplankton tŸrŸ Chlorophyceae sÝnÝfÝndan Chlorella vulgarisÕdir.
HŸcreler kŸresel yapÝdadÝr ve kam•Ý taßÝmaz. KloroplastlarÝ kase gšrŸnŸmŸndedir(11).
BŸyŸklŸÛŸ 3-4 µ olarak šl•ŸlmŸßtŸr.
‚alÝßmada kullanÝlan diÛer alg tŸrŸ, Cryptophyceae sÝnÝfÝndan Rhinomonas reticulataÕdÝr.
FarklÝ uzunlukta iki kam•ÝsÝ bulunan bu tŸrŸn kÝrmÝzÝ ya da kÝrmÝzÝ kahverengi tek bir
kloroplastÝ vardÝr(10). …l•Ÿlen bŸyŸklŸÛŸ 13-15 µÕdur (Þekil 1). Microalglerin kŸltŸrŸ i•in
Conway ortamÝ kullanÝlmÝßtÝr (12).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Þekil 1.

Besin olarak kullanÝlan mikroalg tŸrleri; (a) T. chuii (b) I. Galbana (c) P. lutheri (d) R. reticulata (e) C. vulgaris
(10,13).

Denemede B. plicatilisÕe besin olarak verilen farklÝ alg tŸrleri, yarÝ sŸrekli yetißtiricilik
yšntemiyle Ÿretilmiß ve logaritmik evrede tutulmußlardÝr(13). Deneme beß aßamalÝ olarak
yŸrŸtŸlmŸß ve her aßama 6 tekrarlÝ planlanmÝßtÝr. Her aßamada oda sÝcaklÝÛÝ 24 ¡C de
tutulmußtur. B. plicatilisÕin yoÛunluÛu 25 rot/ml olarak hazÝrlanmÝßtÝr. †retiminde kullanÝlan
suyun tuzluluÛu %0 25 olarak šl•ŸlmŸß ve kŸltŸr kaplarÝnda havalandÝrma ve aydÝnlatma
saÛlanmÝßtÝr(9).
Denemenin birinci aßamasÝnda T. chuii, R. reticulata, I. galbana ve C. vulgaris tŸrleri sÝrasÝ
ile 1:1:2:5 oranlarÝnda karÝßtÝrÝlmÝß ve hazÝrlanan besin karÝßÝmlarÝndaki tŸrlere ait besin alma
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miktarlarÝnÝn karßÝlaßtÝrÝlmasÝnda χ2 testi kullanÝlmÝßtÝr. DiÛer aßamalarda ortalamalarÝn
karßÝlaßtÝrÝlmasÝnda t-testi uygulanmÝßtÝr (14).
I. Aßama; Bu aßamada, C. vulgaris, I. galbana, T. chuii ve R. reticulataÕdan olußan dšrt alg
tŸrŸnŸn karÝßÝmÝ, B. plicatilisÕe besin olarak verilmiß ve besin alma oranlarÝ hesaplanmÝßtÝr.
Beslenme sÝrasÝnda rotiferin, farklÝ tŸrlerle karßÝlaßma ßansÝnÝ eßit tutmak amacÝyla tŸrlerin
bŸyŸklŸkleri gšz šnŸne alÝnarak yoÛunluklarÝ, T. chuii i•in 130x104 hŸc/ml, R. reticulata i•in
130 x104 hŸc/ml, C. vulgaris i•in 650 x104 hŸc/ml ve I. galbana i•in 260 x104 hŸc/ml olacak
ßekilde ayarlanmÝßtÝr. Besin verildikten 60 dakika sonra ortamdan šrnek alÝnarak sayÝmlarÝ
yapÝlmÝßtÝr. Denemenin 1, 2, 3 ve 5 Ôinci aßamalarÝnda rotiferler, besin verilmeden šnce 48 saat
sŸre ile a• bÝrakÝlmÝßlardÝr. Besin alma miktarlarÝnÝn hesaplanmasÝnda Gauld ve HargisÔin
denklemleri kullanÝlmÝßtÝr(15).
LnC0-lnCt
F = -------------------- ,

I=F x √ C0 x Ct

nxt
Denklemde, C0, baßlangÝ• besin yoÛunluÛunu (hŸcre/ml); Ct, deney sŸresi sonundaki besin
yoÛunluÛunu (hŸcre/ml); n, deney ortamÝndaki rotifer yoÛunluÛunu (adet/ml); t, deney sŸresini
(dak.) gšstermektedir.
II. Aßama; Bu aßamada, birinci aßamada besin alma oranlarÝ benzer bulunan T. chuii ve R.
reticulata tŸrleri, 130x104 hŸc/ml yoÛunluklarÝnda karÝßtÝrÝlarak B. plicatilisÕe verilmiß ve besin
alma miktarlarÝ hesaplanmÝßtÝr.
III. Aßama; Bu aßamada, diÛer iki aßamada en az tercih edilen R. reticulata, 130x104
hŸcre/ml yoÛunluÛunda, B. plicatilisÕe, a• ve tok olduÛu iki durumda besin olarak verilmiß ve
besin alma miktarlarÝ hesaplanmÝßtÝr.
IV. Aßama; Denemenin bu aßamasÝnda, birinci aßamada en fazla tercih edildiÛi belirlenen C.
vulgaris ve yaklaßÝk olarak benzer bŸyŸklŸkteki P. lutheri, 650x104 hŸcre/ml yoÛunluklarÝnda
karÝßtÝrÝlmÝß ve besin olarak kullanÝlmÝßtÝr.
V. Aßama; ‚alÝßmanÝn son aßamasÝnda, P. lutheri, B. plicatilisÕe a• ve tok koßullarda
verilmißtir. Bu aßamada P. lutheriÕnin yoÛunluÛu 325x104 hŸc/ml olarak hazÝrlanmÝßtÝr.
Bulgular
I. Aßama; C. vulgaris, I. galbana, T. chuii ve R. reticulataÕdan olußan dšrt alg tŸrŸnden olußan
karÝßÝm, B. plicatilisÕe verildikten 60 dakika sonra hesaplanan besin alma oranlarÝ, tŸrler i•in
sÝrasÝyla 1643, 1197.5, 617.75 ve 610 hŸcre/rot/dak. olarak hesaplanmÝß ve C. vulgarisÔe ait
besin alma oranÝnÝn diÛer tŸrlere gšre daha yŸksek olduÛu gšzlenmißtir (Þekil 2).
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Þekil 2.

FarklÝ alg tŸrleri ile beslenen B. plicatilisÔe ait besin alma oranlarÝ.

Besin alma oranlarÝ(hŸc/rot/dak)

II. Aßama; Birinci aßamada en dŸßŸk besin alma oranlarÝnÝn saptandÝÛÝ, T. chuii ve R.
reticulata tŸrlerinin karÝßÝmÝ ile beslenen B. plicatilis Õin bu iki tŸre ait besin alma oranlarÝ
sÝrasÝyla 630.03 ve 596.77 hŸc/rot/dak. olarak saptanmÝß ve aralarÝnda šnemli dŸzeyde bir
fark olmadÝÛÝ belirlenmißtir (p>0.05) (Þekil 3).

Þekil 3.

650
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400
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300

T. chuii

I

R. reticulata

Alg tŸrleri

II

T. chuii ve R. reticulata tŸrleri ile beslenen B. plicatilisÔe ait besin alma oranlarÝ.
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III. Aßama; Bu aßamada, diÛer iki aßamada en dŸßŸk besin alma oranlarÝna sahip olduÛu
belirlenen R. reticulata tŸrŸ B. plicatilisÕe a• ve tok olduÛu koßullarda besin olarak verilmißtir. B.
plicatilisÕin a• olduÛu durumda besin alma oranÝ 621.44 hŸc/rot/dak., tok olduÛu durumda ise
615.04 hŸc/rot/dak. olarak belirlenmißtir. Bu iki durumda belirlenen besin alma oranlarÝ
karßÝlaßtÝrÝldÝÛÝnda, ortalamalar arasÝndaki farkÝn šnemli olmadÝÛÝ saptanmÝßtÝr (p>0.05) (Þekil 4).

Besin alma oranlarÝ
(hŸc/rot/dak)

650
600
550
500
450
400
350
300
A•

Tok
B. plicatilis 'in durumu

Þekil 4.

R. reticulata ile a• ve tok koßullarda beslenen B. plicatilisÕe ait besin alma oranlarÝ.

IV. Aßama; Denemenin bu aßamasÝnda, C. vulgaris ve P. lutheri tŸrlerine ait besin alma
oranlarÝ sÝrasÝyla; 1596.02 ve 1648.22 olarak belirlenmiß ve ortalamalar benzer bulunmußtur
(p>0.05) (Þekil 5).
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1600
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Þekil 5.
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V. Aßama; Denemenin bu son aßamasÝnda, P. lutheri tŸrŸ, P. plicatilisÕe a• ve tok olduÛu
koßullarda besin olarak verilmißtir. B. plicatilisÕin a• olduÛu durumda besin alma oranÝ 1150.86
hŸc/rot/dak, tok halde ise 814.50 hŸc/rot/dak olarak hesaplanmÝßtÝr. Bu iki durumda elde edilen
besin alma oranlarÝ karßÝlaßtÝrÝlmÝß ve B. plicatilisÕin a• iken P. lutheri hŸcrelerini daha fazla
tŸketme eÛiliminde olduÛu belirlenmißtir (p<0.05) (Þekil 6).

1400

oranlarÝ(hŸc/rot/dak)

Besin alma

1200
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800
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400
200
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Þekil 6.

P. lutheri ile a• ve tok koßullarda beslenen B. plicatilisÕe ait besin alma oranlarÝ.

TartÝßma ve Sonu•
FarklÝ mikroalg tŸrlerinin B. plicatilisÕin beslenmesindeki etkilerini belirlemek amacÝyla
yŸrŸtŸlen •alÝßmada, en •ok tercih edilen tŸrlerin C. vulgaris ve P. lutheri olduÛu belirlenmißtir.
Besin hŸcresinin bŸyŸklŸÛŸnŸn, ßeklinin ve kimyasal bileßiminin, rotiferin besin alma oranÝnÝ
etkileyebildiÛi bilinmektedir (16). Olisthodiscus sp. ve Chlamydomonas sp. ile olußturulan besin
karÝßÝmÝ ile beslenen B. plicatilisÔin, Olisthodiscus sp. hŸcrelerinden nisbeten daha kŸ•Ÿk olan
Chlamydomonas hŸcrelerini tercih ettiÛi ve Olisthodicus hŸcrelerini, Chlamydomonas sp. ile
beslenirken rastlantÝyla aldÝÛÝ saptanmÝßtÝr (4). Benzer ßekilde, bu •alÝßmada olußturulan besin
karÝßÝmÝnda en kŸ•Ÿk tŸr olan C. vulgaris ve P. lutheri, diÛer mikroalg tŸrlerine gšre en fazla
tercih edilmißtir.
‚alÝßmanÝn ikinci aßamasÝnda, T. chuii ve R. reticulata tŸrlerinden olußturulan besin karÝßÝmÝ
ile beslenen B. plicatilis, iki besin tŸrŸ arasÝnda ayÝrÝm yapmaksÝzÝn beslenmißtir. YapÝlan bir
•alÝßmada, R. reticulataÕnÝn farklÝ yoÛunluklarÝnÝn, B. plicatilisÕin besin alma oranÝ Ÿzerine etkileri
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Bucker, Rhinomonas reticulata (Lucas) Novamizo, Pavlova lutheri(Droop) Green, Chlorella vulgaris Beijerinck) ile
Beslenmesi †zerine Bir AraßtÝrma

araßtÝrÝlmÝß ve denenen yoÛunluklar i•erisinde en yŸksek yoÛunluk olan 130x104 hŸc/ml 'de en
yŸksek besin alma oranÝnÝn elde edildiÛi bildirilmißtir (7). Sšz konusu •alÝßmada besin alma oranÝ
795.7 hŸc/rot/dak olarak saptanmÝßtÝr. ‚alÝßmamÝzda, benzer besin yoÛunluÛunda besin alma
oranÝ 596.775 hŸc/rot/dak olarak belirlenmißtir. ‚alÝßmanÝn Ÿ•ŸncŸ aßamasÝnda, R. reticulata,
B. plicatilisÔe a• ve tok koßullarda verildiÛinde sÝrasÝyla 621.44 ve 615.04 hŸc/rot/dak besin
alma oranlarÝ saptanmÝß ve benzer bulunmußtur. Bu aßamada, besin •eßitliliÛi yšnŸnden baßka
se•enek olmamasÝna raÛmen besin alma oranÝnda diÛer aßamalara gšre bir fark olmamasÝ, B.
plicatilisÕin besin bŸyŸklŸÛŸ bakÝmÝndan tercihindeki kararlÝlÝÛÝ belirginleßtirmektedir. Baßka bir
deyißle, R. reticulataÕnÝn tek baßÝna veya diÛer besinlerle birlikte verilmesinin ya da B. plicatilisÔin
a• ya da tok olußunun, rotiferin bu tŸrŸ besin olarak tŸketme eÛilimini etkilemediÛini
dŸßŸndŸrmektedir. Besin bŸyŸklŸÛŸ karßÝsÝndaki se•iciliÛin, Brachionus tŸrlerine gšre deÛißtiÛi
belirlenmißtir. B. plicatilis ve B. quadridentusÕun beslenme biyolojisi araßtÝrÝlmÝß ve iki farklÝ
rotifer i•in farklÝ bŸyŸklŸklerdeki C. vulgaris ve Nannochloropsis sp. alg tŸrleri besin olarak
kullanÝlmÝßtÝr. B. quadridentatusÔun 3-5 m bŸyŸklŸÛŸndeki besinlere karßÝ se•iciliÛinin daha
fazla olduÛu gšzlenirken, B. plicatilisÕin 2-3 m bŸyŸklŸÛŸndeki tŸrleri tercih ettiÛi saptanmÝßtÝr
(18).
‚alÝßmanÝn dšrdŸncŸ aßamasÝnda, besin olarak bŸyŸklŸkleri benzer olan C. vulgaris ve P.
lutheri tŸrleri ile bir karÝßÝm olußturulmußtur. B. plicatilis, 3-4 m bŸyŸklŸÛŸndeki iki tŸr
arasÝnda se•im yapmamÝßtÝr. Gšz šnŸne alÝnmasÝ gereken bir diÛer faktšr, C. vulgaris dÝßÝndaki
tŸrlerin kam•ÝlÝ olußudur. Ancak, bu faktšrŸn, rotiferin besin tercihinde rol oynamadÝÛÝ
gšrŸlmektedir.
Beßinci aßamada, boyutlarÝnÝn kŸ•Ÿk olußu nedeniyle tercih ettiÛi ve bir šnceki aßamada C.
vulgaris ile benzer miktarda beslendiÛi belirlenen P. lutheri, B. plicatilisÔe bu kez, a• ve tok
koßullarda verilmißtir. Besin alma oranlarÝ arasÝndaki farkÝn šnemli olußu, B. plicatilisÔin tercih
ettiÛi bir besin tŸrŸnŸ a• iken daha fazla tŸketme eÛilimi gšsterdiÛini belirlemektedir. Burada
gšz šnŸnde tutulmasÝ gereken nokta, besin alma oranÝnÝn yŸkselmesinin, verilen besinin daha
etkin kullanÝldÝÛÝ anlamÝna gelmemesidir. Rotiferde sindirim ve asimilasyon olaylarÝ yeterince
a•ÝklÝÛa kavußmamÝßtÝr (16). SŸzerek beslenen rotiferlerin, artan besin yoÛunluÛu karßÝsÝnda,
koßullar uygun ise ya da tercih ettiÛi bir besin tŸrŸ ile besleniyorsa beslenme oranÝnÝn artmasÝ
doÛal karßÝlanabilmektedir. Ancak, yŸksek yoÛunluktaki beslenmede, sindirim oranÝ
azalmaktadÝr. Sindirilmemiß besinlerin ortamda birikimi ise su kalitesinin bozulmasÝna sebep
olmaktadÝr (7). Bu •alÝßmada, hangi besin tŸrŸnŸn ne kadarÝnÝn kullanÝldÝÛÝ belirlenerek, B.
plicatilisÔin en etkin Ÿretiminin ger•ekleßtirilebilmesi yšnŸnde bilgi edinilmeye •alÝßÝlmÝßtÝr.
Sonu• olarak, B. plicatilisÔin besin se•iciliÛi konusuna katkÝ getirmek amacÝyla yŸrŸtŸlen
bu •alÝßmada, C. vulgaris ve P. lutheriÕnin tercih edildiÛi saptanmÝßtÝr. T. chuii ve R. reticulata
gibi daha bŸyŸk mikroalg tŸrlerinin besin olarak kullanÝlmasÝ durumunda, beslenme miktarÝnÝn,
B. plicatilisÕin a• ya da tok olußu ile etkilenmediÛi ancak P. lutheri gibi 3-4 m bŸyŸklŸÛŸndeki
besin tŸrŸnŸ, a• olmasÝ halinde daha fazla tŸkettiÛi belirlenmißtir.
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